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Analysis of Hungarian programs for broadband infrastructure development 
 
In an effort to promote the information society, the Hungarian government adopted a number of 
strategic concepts and action plans, which formed the basis of many calls for proposals to be funded 
by the government and the European Union alike to achieve the institutional vision. In this article the 
author analyze in evaluating the government’s role in Hungarian broadband infrastructure 
development programs so far. As a supposal in the course of the five government-funded 
infrastructure development programs implemented in Hungary by 2009, economic policymakers 
relegated community-based or community-owned digital telecommunication infrastructure to a 
heavily limited, stopgap role in terms of impact and extent. The basis of the investigation consisted of 
the RFPs for all of the five programs, as well as the data series showing the results of the projects 
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In  an  effort  to  promote  the  information  society,  the  Hungarian  government 
adopted a number of strategic concepts and action plans, which formed the basis of 
many calls for proposals to be funded by the government and the European Union 
alike  to  achieve  the  institutional  vision.  In  this  article  the  author  analyze  in 
evaluating  the  government’s  role  in  Hungarian  broadband  infrastructure 
development programs so far. As a supposal in the course of the five government‐
funded  infrastructure  development  programs  implemented  in  Hungary  by  2009, 
economic policymakers relegated community‐based or community‐owned digital 





The  Hungarian  Information  Society  Strategy
1,  adopted  in  2003,  was  the  first 
document that contained strategies for the development of this area. Preparations 
for  the  first  comprehensive  program  focusing  on  the  development  of  the  basic 
infrastructure, titled National Broadband Strategy, started in the second half of 2004 
at what was then the Ministry of Informatics and Telecommunications. Following 
intense  debates  among  experts,  and  after  several  adjustments,  the  plans  were 




ensure  the  balanced  development  of  the  information  society  and  to  enhance  the 
effectiveness of the implemented programs. As a result, new strategies were designed 
                                                           
1   The  Hungarian  Information  Society  Strategy,  launched  in  2003,  laid  down  the  fundamental 









including  the  Broadband  Action  Plan,  the  Digital  Literacy  Action  Plan  and  the  E‐
Economy Action Plan, which, although updated in 2009, did not materialize before the 
end of the government’s term of office.  















In  Hungary  The  Ministry  of  Informatics  and  Telecommunications  (whose 






continuation,  the  2005  National  Broadband  Strategy.  The  development  tax 
incentive that was already available before 2003, the HHÁT 2 and HHÁT 3 programs 
were the first domestically funded initiatives supporting infrastructure development 
for  which  companies  could  submit  proposals.  In  order  for  broadband  Internet 
service  to  be  available  throughout  the  country,  another  three  programs  were 















































identified  by  the  EU  Commission),  which  includes  mitigating  the  differences 
between areas, regions and within regions. Broadband Internet access for rural and 
low  population  density  areas  is  a  high‐priority  issue.  State  aid  in  these  areas  is 
justified by high costs due to large geographical distances and by low demand (low 
population density, poor financial conditions). 







the  telecommunication  service  provider,  with  the  network  becoming  the 
telecommunication service provider's property. 
  Providing  state  aid  for  the  construction  of  broadband  networks  by  local 
governments  in  Hungary's  less  lucrative  municipalities,  with  the  local 






was  largely  a  trial‐and‐error  process.  The  entities  inviting  the  proposals  initially 
were limited to learning from their own mistakes in formulating new policies, given 
the scarcity of international examples to be learned from. 
I  have  used  the  following  hypothesis  in  evaluating  the  government’s  role  in 
Hungarian broadband infrastructure development programs so far: 
H:  In  the  course  of  the  five  government‐funded  infrastructure  development 
programs implemented in Hungary by 2009, economic policymakers relegated 
community‐based  or  community‐owned  digital  telecommunication 
infrastructure to a heavily limited, stopgap role in terms of impact and extent. 
The hypothesis assumes that in the period up to 2009, economic policy makers did 
not  spend  community  resources  in  the  digital  telecommunication  market  they 













to  be  finished  under  them.  By  analyzing  them,  it’s  possible  to  investigate  the 
hypothesis. 





the  whole  system  is  service‐based,  i.e.,  the  Hungarian  government,  as  a  client,  ensures  the 
operation  of  PublicNet  by  purchasing  packages  of  various  services,  without  building  an 







original  concept  behind  HHÁT‐2  was  the  implementation  of  broadband  Internet 
access, while the HHÁT‐3 program was the same, but by aiding innovative solutions 




Telecommunications  Ministry  regrouped  further  funds  to  this  area,  creating  the 
HHÁT‐3 program, which had not been part of the original concept. At the same time, 
the accepted proposals were at the same technological level as the earlier ones. 
There  were  several  problems  with  the  proposals.  Firstly,  the  Ministry  had  no 
database  describing  which  areas  of  Hungary  had  access  to  broadband  Internet 


































The  GVOP  4.4.1  program  for  expanding  broadband  infrastructure  is  the 
continuation  of  the  HHÁT‐2  ("State  aid  for  building  broadband  Internet 
infrastructure and initiating service in less lucrative municipalities of Hungary") and 
HHÁT‐3 ("State aid supporting the expansion of broadband Internet access through 
innovative  and  technology‐intensive  infrastructure  developments  and  service 
models") programs of the Ministry of Informatics and Telecommunications from 
2003.  The  HHÁT‐2  and  HHÁT‐3  programs  aimed  at  attracting  a  wide  range  of 
proposals with relatively small individual grant amounts. 









competitiveness  of  the  development‐oriented  but  undercapitalized  small  and 
medium‐sized  enterprises  active  in  the  gap  market.  At  the  same  time,  the 
broadband infrastructure thus created has contributed to alleviating the regional 







initial  assumption  that  the  Hungarian  local  governments  would  be  unable  to 
undertake independently another task that is new and largely outside of their core 
competencies,  if  they  are  left  to  their  own  devices,  particularly  if  they  have  to 
finance the initial (preparatory) phase of the activity. Local governments typically 
lack the appropriate project management capacity to handle projects under market‐
driven  conditions.  This  statement  is  particularly  true  of  disadvantaged  local 
governments that are short on funds through no fault of their own, and which form 
the  most  important  target  group  for  the  project  from  the  vantage  point  of 
broadband digital communication. Consequently, the theoretical key to a state aid 
program  is  forming  and  forcing  a  partnership  system  in  order  to  secure  the 
appropriate professional and financial background for: 
  preparing for projects, 







The  first  approximation  for  a  target  group  of  the  4.4.2  program  consists  of 
municipal governments and consortia of municipal governments formed voluntarily 
and under section 10 of act XXI of 1996 about area development and zoning (i.e., 
consortia  that  are  incorporated  legal  entities  and  operate  as  budgetary 










  Not approved  Approved  Total 
Municipalities covered  458  378  836 
Households covered  224 317  241 409  465 726 
Population covered  581 884  636 078  1 217 962 
Amount requested (millions of forints)  9 667  10 541  20 208 



















proposals  in  terms  of  municipality  structure  (number  of  municipalities  – 










in  Hungary  over  the  period  between  2003‐2008
4  would  only  be  possible  if 
comprehensive data sets had been collected on network infrastructure investments 
on an annual basis. However, creating databases that contain data like this is a 
                                                           
4   There are no data sets available for the period prior to 2003 that could be used to derive the data 
necessary for the investigation at least at the level of subregions. Gergely Kis – Analysis of Hungarian programs for broadband infrastructure development  10 








The  indices  themselves  do  not  represent  the  development  level  of  the 



























regions  under  study,  which,  with  the  help  of  model  estimates,  can  be  used  to 
generate data sets for subregions or even municipalities with a relatively low error 
rate.  Data  from  2003,  2005,  2007,  2008  should  be  sufficient  to  study  the 















subsidized  grants  were  awarded  and  (with  the  exception  of  GOP  3.1.1) 
implemented. 
In  light  of  the  above  considerations,  it  is  important  to  examine  the  four  indices 
separately.  Although  there  is  a  close  link  between  computer  access  and  Internet 
access, changes in one factor cannot fully be attributed to the other. By integrating 
the  four  indices,  I  created  an  index  which  shows  ICT  availability  per  100  people. 




























in  2003  and  in  the  8






























































Subregion  Change in rankings    Subregion  Change in rankings 
Adony  +2    Edelény  ‐3 
Baja  +2    Szikszó  ‐3 
Bicske  +2    Abaúj–Hegyköz  ‐2 
Budaörs  +2    Ajka  ‐2 
Gyál  +2    Békéscsaba  ‐2 
Hódmezővásárhely  +2    Bélapátfalva  ‐2 
Kiskunfélegyháza  +2    Bodrogköz  ‐2 
Polgár  +2    Komló  ‐2 
Ráckeve  +2    Mátészalka  ‐2 
Sellye  +2    Mezőkovácsháza  ‐2 
Tiszafüred  +2    Pacsa  ‐2 
Tiszavasvár  +2    Szécsény  ‐2 
Vásárosnamény  +2      
Veresegyház  +2      
Ercs  +3      
Kisvárda  +3      
Orosháza  +3      
Sárbogárd  +3      
Szentes  +3      
Tét  +3      
Kiskunhalas  +4      
Source: Gergely Kis, 2010 
Subregions  that  grew  faster  than  the  average  in  terms  of  the  compound  ICT 
availability  index  are  generally  located  in  the  Great  Plains  region  and  in  Central 
Hungary, while slower‐growing micro‐regions are typically in Northern Hungary and 
in Southern Transdanubia. The data will be particularly interesting once we add the 
information  on  the  locations  of  government‐funded  infrastructure  development 
projects.  
Although not directly addressing the time period or the focus of the present study, 
the  National  Communications  Authority’s  report  “Broadband  Internet  Access  in 
Hungary”  (published  annually  between  2004  and  2010)  includes  interesting  facts 
relevant  to  the  topic.  László  Horváth,  the  coordinator  of  the  study,  points  out  a 
phenomenon with respect to Budapest and the rest of the country: “There was a shift 























implemented  in  flat  areas,  where  the  terrain  is  easy.  In  these  locations 
implementation was possible in a more economical way (in wooded, hilly areas 
construction is more difficult and hence costlier). For example, areas in the Zala hill 
country,  where  the  basic  ICT  infrastructure  is  quite  poor,  have  remained 
underserved precisely for this reason. 











































fiber  optics  are  not  necessary  between  municipalities  within  switch  network 
distance  (quality  service  is  still  possible).  Needless  to  say,  demand  for  higher 
bandwidth dictated by technological development (e.g., VOD services) may force 
the restructuring of the networks sooner or later, meaning that the fiber optic cable 
will  have  to  get  closer  to  the  subscriber.  But  in  this  sense  the  map  is  a  good 
indicator of the municipalities where a next step of development is unavoidable. In 
the  absence  of  a  high‐bandwidth,  high‐capacity  wide  area  network,  the  access 









a  fiber  optic  wide  area  network.  (As  GOP  3.1.1  is  completed,  another  150‐200 
municipalities are expected to be connected.) 
Technology‐based competition between service providers 
Technology‐based  competition  between  service  providers  expresses  the 







Technology  xDSL  Cable modem  WLAN  Cable 
modem+WLAN+xDSL 
Municipalities  740  432  441  249 























technological  shift  would  also  be  necessary.  As  a  consequence,  although  the 
affected municipalities have seen a high quality access network constructed using 





funds),  and  most  are  now  two‐way,  and  therefore  capable  of  offering  Internet 
service, but the problem illustrates how the original community program meant to 
boost  broadband  Internet  access  has  morphed  into  a  privately  owned  cable 
television network development project. 
Penetration (meeting commitments) 





























The  first  such  survey
6  was  completed  just  before  the  GOP  3.1.1  program  was 
launched.  It  targeted  terminal  points  (purposely  forgoing  reports  by  service 
providers)  in  order  to  see  which  of  the  3,152  NUTS5‐level  municipalities  had 
available broadband access (defined as 256 Kb/s in the download direction and 64 
Kb/s for upload). The survey provided a good background for setting up the GOP 











separate  efforts  to  develop  wide  area  networks  and  access  networks,  instead 
                                                           
6   Done by GKIeNET, with me as a participant in the research. Gergely Kis – Analysis of Hungarian programs for broadband infrastructure development  23 
mostly attempting to answer political calls for "finally, broadband Internet access 






governments  have  made  secret  agreements  with  the  vendors  ensuring  that  the 





well.  Considering  the  number  of  municipalities  in  Hungary,  all  publicly  funded 
programs had a small impact on the entirety of Hungary's digital telecommunication 





policymakers  relegated  community‐based  or  community‐owned  digital 
telecommunication infrastructure to a heavily limited, stopgap role in impact and 
extent– and consequently I declare the hypothesis proven and accepted.  
 Gergely Kis – Analysis of Hungarian programs for broadband infrastructure development  24 
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